Боль Войны.

Вечереет. Течет река. Енисей – могучий, сильный, всегда молодой. Река жизни, так называли его тогда, в годы Великой Отечественной войны. Нес он своей силой лес, баржи, теплоходы, доставлял людей, а еще приносил вести с фронта. Далеко гремела война.

На дворе суровый сорок первый. На берегу потрескивает костер, согревает босоногого мальчишку, с надеждой смотрящего вдаль.

Айрату было всего двенадцать, когда он проводил отца, Василия Леонтьевича Воробьева, на фронт. Отец был уважаемым человеком на селе. Слыл хорошим семьянином, и все земляки ходили к нему за советом, ведь он занимал должность председателя колхоза, был коммунистом, а значит, примером для всех и во всем.

Когда прозвучало известие о войне, началась паника: женщины выли в голос, дети плакали, мужчины стояли в растерянности. И все смотрели на председателя в надежде, что это ошибка…Не смел никто напасть на нашу страну без объявления войны.

Но что председатель мог сказать в ответ, кроме того, что не смеет никто напасть на наше государство. Он встал на защиту Родины первым, и народ пошел за своим председателем записываться в добровольцы. В Енисейском военкомате Воробьеву Василию Леонтьевичу как председателю колхоза предлагали бронь, но он отказался, сказал, что не сможет смотреть в глаза землякам и жить в тылу, когда на нашу Родину напали враги. Так он был призван на Ленинградский фронт.

Трудно было сибирякам в первые дни войны. По письмам с фронта мы знаем, что даже оружия хватало не всем, но силу духа люди не теряли. Чуть позже дед получил военную специальность, стал сапером. Я знаю, что сапер – одна из самых опасных военных специальностей. Недаром говорят: сапер ошибается только один раз. Самоотверженно он минировал и разминировал территории, стараясь сдержать врага, не пропустить его топтать нашу землю, открывая безопасную дорогу к наступлению нашей армии. Каждый день он терял своих товарищей на поле битвы.

Бережно листаю семейные архивы. Из письма: «Дорогая моя Клаша. Гибнут мои товарищи, гибнут за правое дело. Землю будем грызть, но отстоим Родину…». Это письмо пришло в сорок втором году.

А бабушка – Клавдия Дмитриевна Воробьева, проводив мужа на фронт, взяла всю тяжесть жизни в тылу на свои плечи. Работа в колхозе, дети, мужские заботы. Но беспрестанно думала о своём супруге - и когда до темна работала, и когда ночами носки и варежки вязала для солдат, и когда маленькую дочурку Ниночку похоронила... Не будь таких женщин, как Клавдия Дмитриевна, не выиграли бы наши прадеды в этой страшной войне.

 Какое то время писем не было, но бабушка верила, что откликнется ее Василий. И правда, в один из зимних вечеров принесла почтальонка известие. С дрожью протянула бабушка руку к письму и перекрестилась. Нет, не похоронка. Жив!

Оказалось наш боец под Ленинградом, там, где голод, холод и смерть. Но ведь живой, значит - есть надежда. Письма немногословные – наверное, силы берег.

День и ночь молила бабушка Бога о нем, чтобы защитил, сберег мужа, ведь дома дети. Не было и дня, чтобы в соседях не голосили женщины по погибшим своим кормильцам. А она верила, что беда минует. Но настал и ее черед. Пришла домой вечером из колхоза усталая, накормила своих деток, да и прикорнула у печки, слышит, скребет кто то в дверь. Неладное что - то в душе зашевелилось, только и помнит, как почтальонка молча положила похоронку и ушла. Нет, она не плакала, не голосила, боялась детей напугать. Только губу закусила с такой силой, что даже кровь пошла.

**Похоронка пришла в 1943-м. Но поверить в нее, значит согласиться с тем, что отца больше нет, Айрат так тогда и не смог.** Всякий новый день он просыпался с надеждой и вместе с такими же ребятами шел на завод: нужно было делать… деревянные колодки для пленных фашистов и отправлять на фронт . И каждый старался сделать за смену больше, и каждый уже не сомневался в победе. А после смены бежали пацаны на Енисей, до самой ночи жгли костры и встречали пароходы, на которых, бывало, возвращались фронтовики. Айрат сильно надеялся, что однажды по трапу на берег сойдет и его отец. Живой и здоровый. А через некоторое время почтальонка принесла заветный треугольник со знакомым подчерком. «Папка мой жив! Мама, папа – то живой! Он письмо прислал!» - кричал счастливый мальчишка. Он тогда еще и не догадывался, что путь письма с фронта мог быть настолько долгим и трудным, что серые страшные казенные конверты, случалось, обгоняли добрые вести…

А позже мы узнали, что взвод моего деда прорывал блокаду Ленинграда, и при разминировании дороги он закрыл собой мину, спасая товарищей. Говорили, он любил жизнь, но не боялся умереть за правое дело.

…Имя бойца Воробьева значится в списках фронтовиков, размещенных в мемориале славы в центре города Енисейска. Ежегодно мы стоим у памятника Неизвестному солдату и молчим и вспоминаем его. Жил для людей и погиб за людей.

Его сына, Айрата Васильевича, не стало в семьдесят шесть лет. Но боль утраты отца так и не ослабела с годами, не отпустила. До конца жизни, приходя на берег Енисея, он подолгу стоял и с грустью всматривался вдаль реки.

 Много воды утекло до того как мы получили еще одну весточку с той войны - нашли где захоронен наш фронтовик. В книге Памяти указано, что Василий Леонтьевич был похоронен в деревне Большое Коновалово Ленинградской области, а потом останки были перезахоронены в братской могиле города Ломоносов - города Петродворцового района Санкт-Петербурга. И когда - нибудь, я обязательно туда съезжу к дедушке и скажу, что благодарна ему за его мужество и смелость. Расскажу, что его сын прожил достойную жизнь, что у него много внуков и правнуков, но ему всегда не хватало папы, он его ждал и жил две жизни: за себя и за деда.

Девятое мая. Иду с портретом дедушки в нескончаемом людском потоке памяти Бессмертного полка. Иду и горжусь, что я его правнучка, что он рядом!

На дворе две тысячи двадцать четвертый год. Мне одиннадцать лет, как моему дальнему прадеду. Сижу на берегу огромной реки и всматриваюсь в бесконечную даль. Далеко гремит война. И понимая весь ужас и боль этого слова, хочется закричать: «Остановите войну, сохраните мир!»